Situated Architecture in the Digital Age: Adaptation of a Textile Mill in Holyoke, Massachusetts by Brooks, Dorcas A
University of Massachusetts Amherst
ScholarWorks@UMass Amherst
Masters Theses 1911 - February 2014
2011
Situated Architecture in the Digital Age:
Adaptation of a Textile Mill in Holyoke,
Massachusetts
Dorcas A. Brooks
University of Massachusetts Amherst
Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/theses
Part of the American Art and Architecture Commons, Architectural Engineering Commons,
Architectural History and Criticism Commons, Communication Technology and New Media
Commons, Construction Engineering Commons, Critical and Cultural Studies Commons, Cultural
Resource Management and Policy Analysis Commons, Environmental Design Commons,
Geographic Information Sciences Commons, Graphic Communications Commons, Historic
Preservation and Conservation Commons, History of Science, Technology, and Medicine
Commons, Human Geography Commons, Intellectual History Commons, Interior Architecture
Commons, Modern Art and Architecture Commons, Other Architecture Commons, Other History
of Art, Architecture, and Archaeology Commons, Physical and Environmental Geography
Commons, Science and Technology Studies Commons, Social Influence and Political
Communication Commons, Theory and Criticism Commons, United States History Commons,
Urban, Community and Regional Planning Commons, Urban Studies and Planning Commons, and
the Visual Studies Commons
This thesis is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Masters Theses 1911 -
February 2014 by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact
scholarworks@library.umass.edu.
Brooks, Dorcas A., "Situated Architecture in the Digital Age: Adaptation of a Textile Mill in Holyoke, Massachusetts" (2011). Masters






























































































































            _________________________________ 
William T. Oedel 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                              Figure 11.   View from across Cabot.  Mastex on left. (by author) 
 
                                                     Figure 10.  View from south over Second Canal. (by 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
There are no bell towers or decorative cornices.   Its overall sparse, utilitarian design 
foreshadows the streamlined qualities of modernism.   
 
The entire building stands roughly 50' feet high from first floor to cornice.  Large 
windows line the perimeter of the building at the first and second floor level.  Other 
than small apertures in the mid‐point of the floor spans, the entire third floor is lit by  
north‐facing light monitors.  While the monitors are boarded up, and have been since 
the 1940s, they are extensive, running the length and width of the entire roof. The saw 
tooth profile of the roof system is still the most distinguishing feature of the building's 
exterior. It is easy to imagine the regular lighting they once provided to the building's 
occupants.  
 
 
Figure 12.  The Farr Alpaca Company, from The Story of Holyoke
 
 
 
 
 
 
 
 
, by Wyatt Harper 
 
 40
The mill's entrance is discrete to the point of confusing.  The two "sister" 
buildings, Mastex and Diamond Water, are accessed by service entrances on the alley.  
One can imagine that delivery trucks and workers once shuttled back and forth between 
the two buildings with great regularity, but today both mills sit vacant.   It is hard to 
figure out how to enter either one. 
 
The middle of the west side of the Diamond Water Building has been altered 
from its original construction to support a second loading dock and a handicap 
accessible entrance and service elevator.  The entrance to the building is tucked in next 
to this popped out loading dock.   A mess of wiring and window air conditioners lines 
the building's west side.   
 
One realizes upon entering the building that a subtle grade shift occurs between 
First and Second Canal.  The entry point puts us into a landing midway between floors.  
Encased in the same brick as the exterior masonry, this stair core dates to the original 
design.  The entry and exit points from the stairs to the main floors are marked by low, 
narrow doorways.  Once inside the mill it is clear that the stairs and utilities serving the 
mill from Bigelow Street are all intentionally ganged on one side of the building to keep 
the mill production floor free of clutter.  The interior of the space is a sea of exposed, 
uninsulated steel columns.  A few partition walls break up the monotony of the space, 
but they are clearly recent additions.   
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The first floor is 12' in height which makes this vast horizontal expanse and 
dense column system overwhelming.  Workers for Diamond Water have moved their 
activities to the perimeter of the space and  punched windows into the plywood that 
covers the old glazing system.  The daylight from these small apertures gives visual relief 
to the  space and hints at what might it have been like before the windows were 
boarded up.  The depth of the window sills reveals the remarkable width of the exterior 
walls.  They are, by my measure, a full 2 feet thick.   
 
Figure 13.  Behind the truck, the original and still intact glazing system 
 (courtesy Holyoke History Archive) 
 
 
The structural system of the Diamond Water Building is known as "caged 
construction" and is unique to buildings erected between 1890 and 1910.1  Caged 
construction is a historically hybrid building technique where a steel‐based structural 
system, or cage, was encased by a traditional self‐supporting masonry shell.  The shell 
was densely filled with layers of brick wythe.  The walls of caged construction buildings 
do not contain any steel members.   
 
Despite certain advantages to sheer strength and structural redundancy, caged 
construction was abandoned after 1910 when architects moved towards taller 
structures enabled by steel transitional frame systems.  By 1940 the modern cavity wall 
system was fully established in the United States.  The technique of cavity construction, 
still in place today, enables the facade of the building to attach to the frame while the 
structural system supports the building's vertical load.  Such systems are considered 
more sound seismically because they are less rigid.2   
 
Moving up through the Diamond Water building one discovers that each floor is 
of a different height with decreasing column widths.  The second floor is 16 feet high 
and the third floor is 19 feet to the bottom of the monitors with another eight feet to 
the peak of the monitors.  The third floor is the best place to study the details of the 
structural system.  In addition to the steel I‐beam columns that are roughly 14 inches in 
width, the system consists of steel beams of roughly equivalent depth and wooden 
girders of at least 16 inches in depth.  This two‐way structural system has the advantage 
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of allowing higher ceilings and thinner floor widths because it eliminates the need for 
floor joists.  Its downside is that it requires relatively tight bay configurations.  Diamond 
Water's bay dimensions are only 10 feet by 17 feet. 
 
At the north end of the building a sturdy brick and mortar loading dock of similar 
vintage to the main building creates an L‐shaped access point for truck deliveries.   A 
temporary metal building stands close to Diamond Water on its northern side, closing 
off what might have been a pleasant exterior courtyard and canal overlook for the 
entire block.  The MGHPCC intends to remove this building and replace it with a parking 
lot. 
Figure 14.  Proposed site changes (by author) 
 
The east side of the building  is the most public face.  This facade runs 233 feet in 
length along the canal with not a hair's width of space between the exterior wall and the 
canal's wall.  In the era in which the mill was built, the mills and canals were an 
integrated system.  Towards the north end of the east face where the canal wall meets 
the water there is evidence of a tunnel running beneath the building.  This tunnel is an 
extremely important discovery.   Each prime industrial block of the original canal system 
contains two turbine tunnels.  The turbines powered the mill's machinery.  Later they 
were converted to hydro electrical generation.  At some point, this particular turbine 
tunnel was closed off and discontinued.  Several hundred feet further north the second 
turbine tunnel is still active and still generating electricity.   The perpendicular axis of the 
turbine tunnel becomes a central focus of later design explorations. 
 
Program  
 
Like the Diamond Water Building, the workers of Holyoke are waiting for a shot 
in the arm.  For six straight decades unemployment rates in the city have lagged behind 
those in the rest of the State of Massachusetts.  Rather than replace lost mill jobs with 
new, low wage industrial jobs, the proposed program for Diamond Water imagines the 
creation of a digital education and incubation facility geared towards the development 
of the skills and creative output of residents of the city.  Not only does such a program 
meet an urgent need,3 it aligns with the assumption of the project that the nature of 
work has changed such that new models of work and work spaces have to be explored.  
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Holyoke has been ill served by corporate interests that make use of Holyoke's 
resources, but feel no compunction about leaving when they find their interests can be 
better served elsewhere.   Given that it is not in the city's power to extract long term 
commitments from private investors, perhaps it is time to look into refashioning , 
underutilized, industrial spaces into incubators that can spawn local creativity, 
knowledge, wealth and, most importantly, jobs. 
 
Professor Neil Gershenfeld's concept of a digital fabrication lab (Fablab) 
proposes just such a place.  Fablabs are community work spaces outfitted with 
traditional and digital fabrication tools, often called personal fabricators.  They are 
typically located in economically disenfranchised communities.  The idea behind Fablabs 
are that communities can evolve local networks of informal knowledge around the 
emerging field of digital design and physical production.  Citing the old adage about 
turning swords into plowshares, Gershenfeld argues that increasing access to 
technologies empowers communities to identify and solve local problems, breaking the 
paralyzing cycle of dependency. 
 
Giving out sophisticated computer‐aided equipment with  little more than a 
manual might not have made sense in the 1950s but in the year 2011 with the power of 
social networking firmly established, Gershenfeld's ideas are proving to be very sound.  
The Fablab concept has only existed for about ten years but  already has spread to 
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hundreds of communities as diverse as villages in Ghana and urban neighborhoods in 
Providence, Rhode Island.  It  has also led to the development of world‐wide networks 
for digital DIYers (do‐it‐yourselfers) and has spawned several for‐profit imitations.  Want 
to create your own solar oven?  Want to learn how to wire a circuit board or a remote 
control?  The Fablab is the place for you.   Fablabs combine traditional metal, plastic and 
wood fabrication tools with electrical labs, digital printing, laser cutting and robotic 
milling equipment.   The informal slogan of the Fablabs, adopted from Gernshenfeld's 
class at MIT is that they are "the place where you can build almost anything."4 
 
Holyoke's Fablab, which I've named the Turbine Center for Design and 
Innovation, proposes extending the concept of community accessible digital fabrication 
tools available on a membership basis, to include spaces for digital classrooms, shared 
computer lounges and flexible incubator work suites.   
 
 What is architecturally interesting about such uses in the Diamond Water 
Building is that it places into stark relief the transformation that has occurred in how we 
work as a result of the information revolution. 
 
The 19th century mill is a coherent expression of period‐specific architectural 
technology and cultural attitudes.  The masonry walls, tight column configuration and 
expansive glazing systems met the needs of 19th century industrial work and workers.  
In New England a typical late 19th century textile mill employed young immigrant 
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women recruited from farming communities.  These young women, often no more than 
14 years old, worked 54 hours a week standing at weaving looms or sewing machines.  
The column system discussed earlier was the logical choice to support the load of the 
machines.  The glazing systems was a necessity to provide light for the women to work 
by.   
 
Imagine what the floor of 1 Bigelow would have been like with hundreds of 
sewing machines whirring, no mechanized ventilation, no privacy or separation between 
workers and no place to gather and or get relief from the noise.  It is no wonder strikes 
were common, even at mills like Farr Alpaca known for progressive owner/labor 
relations.5  One hundred years later such work conditions, while still present in many 
parts of the world, are no longer easy to find in New England.   Labor intensive 
industries like textiles have relocated to cheaper labor markets.  What has been 
retained of the New England textile industry in the U.S. are the design and management 
jobs that require knowledge of digital tools. 
 
Turning 1 Bigelow Street into a workspace suitable to today's economy requires 
several architectural adaptations.  First, the large horizontal spans need to be converted 
into more varied spaces capable of accommodating more diverse kinds of work types 
and interactions, from classrooms to workshops, laptop lounges to exhibition spaces.  
Second, the circulation and lines of visibility between spaces needs to accommodate 
contemporary preferences for mobility and visibility.  The tendency of work, especially 
 48
digital work, to physically isolate workers in cubicles has led to a backlash, as evidenced 
in the growing popularity of internet cafes and open plan work environments.  While it 
may seem contradictory, people who are intellectually engaged online seem to crave 
the physical presence of others as well as the right to refresh their anatomical position 
with greater frequency.   Varied spatial types, integrated circulation and lines of visibility 
between spaces are essential elements of the revised plan's goals.   
 
To develop a detailed list of program requirements I reviewed the plans of three 
Fablab spaces, one in Tampa Bay, one in San Jose and one in Providence, RI.  I expanded 
this database to include information gleaned from the Whole Buildings Catalogue of 
design types.  (See Appendix )  
 
Precedent Studies 
 
Columbia College Media Production Center 
As a final stage of program development, I gathered and reviewed a set of 
architectural precedents that seems relevant to the challenges of 1 Bigelow Street's 
existing condition.  Precedents explored during this phase of design included, among 
others, Columbia College Media Production Center by Gang Studios in Chicago, and 
Allied Works adaptation of a 1908 warehouse into a contemporary office space for 
Wieden & Kennedy, a Portland advertising firm.   In each project similar tensions were 
at play between the program and the existing architecture's structural constraints.    
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Furthermore, both of the designs express the same desire as this project to animate the 
existing space in way that accommodates a creative and diverse community of users.    
Figure 15.  Columbia College Media Production Center (Studio Gang Architects) 
 
 Jeanie Gang's work at Media Production Center uses the analogy of a digital 
video production process to define a series of linear spaces containing varied scales of 
closed volumes connected by a series of ramps.  Horizontal slices run crossways through 
the plan creating visual viewing lines or, in film parlance, "frames" between the 
different spaces.  The combined effect retains some of the openness of the original 
industrial warehouse but with a more useful spatial sequencing or narrative flow.  
Gang's treatment of the facade, a colorful sequence of glass panels wrapping the day lit 
main entry area, accomplishes two important things.  It broadcasts liveliness to the 
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street and it repeats the concept of selective framing or montage that occurs in plan 
throughout the building. 
 
 
 
 
Figure 16. CCMPC Plan, from Studio Gang Architects website 
 
 
 
Wieden + Kennedy Advertising Agency 
 
Allied Works Wieden + Kennedy strategy is different, but shares some qualities.   
Like Diamond Water, the existing building in Portland is column dense and structurally 
overbuilt for its contemporary need.  Rather than gut the entire building, Allied Works 
chooses to embrace the dense field condition and use it as a starting point for a 
subtractive strategy.  The client's work emphasizes communication.  Allied Works grabs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
onto this conceptually and  expresses communication by creating vertical fissures that 
build relationships between different zones of the building.  Rather than play to the 
street in a linear manner, as Gang has done, Allied chooses a conservative exterior 
treatment respectful of the building's traditional masonry  facade, and a modernist's 
exploration of concrete and exposed wood on the interior.  The combination works to 
imply creativity and open‐mindedness but with a degree of restraint.  
 
At the center of the Wieden + Kennedy's plan an atrium space acts as a kind of 
well, or boring, pulling all the creative energies of the upper floors down to a generous 
meeting point.  This vertical space dominates the building like the cross point of a 
crucifix plan.  Smaller vertical incisions (removals of floor plate) occur on each of the 
floors creating echoes of the vertical connections engendered by the center core.  These 
cuts create avenues for visibility between spaces and opportunities for varied means of 
circulation.  Where Gang's strategy becomes legible in plan, Allied Works strategy is 
legible in both plan and section.  It takes a materially dense box of people, activity, 
columns and floor plates and inserts a powerful vertical shaft and series of punctures 
that introduce light, air,  and cross‐floor visibility.    
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Figure 17.  Wieden + Kennedy Interior, Allied Works Architecture
 
Figure 18.  Section Wieden + Kennedy, Allied Works Architecture 
Of these two strategies, the approach at Wieden + Kennedy is more applicable to 
the situation at 1 Bigelow Street.  1 Bigelow shares a similar field condition to Wieden & 
Kennedy and the decision of what to remove to liberate the building from its columns is 
important, as is the technique of connecting spaces through vertical cuts and paths.  But 
while Gang's plan is a little less related, the choices the architects made by studying the 
technology and language of film making, and the way this language carries through 
consistently from facade to plan inspires me to continue to evolve the analogy of the 
building as information processor. 
 
 
Conceptual Design 
 
Computing the Flux of the Real 
Architecture plays an important job mediating our relationship to our 
environment.  This thesis proposes that the manner in which architecture has done this 
has shifted over time as technology and cultural norms have changed.  Where the 
building comes into contact with the canal the architect of the 19th and early 20th 
century placed a 2 foot thick masonry wall with generous apertures.   In the years 
before climate control systems this was the sum total of the climate control system.  
The wall acted as a heat sink moderating temperature variations, while the glazing 
system provided necessary light and fresh air.     
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  The age of air conditioning, steel frames and curtain walls moved away 
from this strategy and towards a system of mechanically regulated volumes wrapped in 
layered enclosures or curtain walls.  Adapting the old mills to the new technology meant 
blacking out the windows and installing cheap, unpleasant air handling units.  It wasn't 
glamorous but the machines that replaced the workers in the original mill didn't 
complain. Gradually many of these buildings were converted to warehouses, perhaps 
because no one visiting such spaces could imagine working in them eight hours a day. 
 
  
The design strategy for the adaptation of 1 Bigelow seeks to impose a new 
architecture to the site capable of doing a better job of managing the flow of heat, light, 
human presence and memory within the building.  These are among the factors that 
architectural theorist Elizabeth Grosz calls "the flux of the real."6  This strategy is heavily 
predicated on a personal assumption of mine, based in part on Grosz' work, that 
workers in the digital age, even more perhaps than workers in the 19th century, have a 
thirst for homes and workplaces that support our connection to place.  By this I mean 
simply that as we are increasingly preoccupied with our virtual selves, our need for 
architecture that responds to local conditions increases.  Lost in cyberspace we need 
buildings that document the sun's movement to maintain our sense of local time;  that 
shift interior temperatures to maintain our relationship to seasonal time; and that 
provide access to external views and preserve aged building materials to maintain a 
connection to our collective memory and local environment.   These, and our inherent 
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social need for human fellowship are the functional qualities of architecture that keep 
us grounded. 
 
Minding the Gap 
 
My design process begins with a series of studies of the solar path over the 
course of the day to see how the building might "compute"  the passage of time to its 
occupants.   I construct digital and physical models and carry out a virtual environmental 
analysis to develop a better understanding of the building's relationship to the sun and 
the seasons.   This analysis leads me to imagine imposing a wall within 23 feet of the 
existing south and east walls.  23 feet is the extent of shadow play from the first and 
second floor glazing system with floor plates removed.   
10am, December 15th           Figure 19.  A frame from a light study by the author 
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This imposed wall, a bit like the core of the Wieden + Kennedy Building, 
immediately generates a host of possibilities and questions.  Rather than an atrium the 
wall suggests a building‐within‐a‐building strategy.  Such a strategy makes sense 
because it creates a logical way of inserting clustered spaces into the void of the existing 
building.  It also creates a gap between the inner and outer spaces.  An interstitial space 
of this kind is a rare luxury in a building but in the case of Holyoke, a city with acres of 
underutilized industrial square footage, this luxury is affordable.  The project offers an 
interesting opportunity to explore the value of in‐between spaces.    
 
Figure 20.  Diagram by author 
One advantage of this gap is that it creates a generous amount of potential 
public space, something Holyoke's original city plan is desperately short of.  The gap also 
serves not just one computational function, but several.  It creates a viewing area for 
the observation of direct light and shadow; it thermally buffers the interior volumes; 
and it create a vertical shafts in which lines of sight and circulation can be organized to 
establish connections between floors.  As the gap develops, it becomes clear that 
variety within the gap is something to strive for.  Like an urban street, spaces of 
different size and qualities need to be created to provide texture and a sense of 
opportunity to people moving through the space.    
 
The gap originates at the canal, the point where the site's ephemeral qualities 
are most palpable.  It ends at the west side of the building where the utilities and 
existing core create an opposing sense of material firmness or darkness.  The site's 
grade and the presence of the Mastex building to the west supports this reading of the 
western edge of the building as the more anchored.   Being a pragmatist I decide to 
support the building's existing logic, and I place the new core elements on the West side 
of the building while choosing to maintain the original loading dock to the north as the 
primary entry point for fabrication materials.   The loading dock dictates the eventual 
position of the largest workspace in the plan, a 2 story, conditioned wood, metal and 
plastics fabrication space. 
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For some time I explore the idea that the inserted wall that encases the inner 
building might have an anti‐orthogonal quality.  I use parametric design tools to explore 
sculpting the wall and imagine re‐using the city's ocean of brick ruble to construct a 
new, updated interior masonry wall.  But there is an artificiality to this design idea that 
never resolves itself despite countless digital and physical models.  Such a wall is too 
functionally static despite its dramatic shape. 
 
Figure 21.  Digital rendering of study model, by author 
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Figure 22.  Renderings from a series of studies by the author 
 
Eventually I notice that there is an axis between the buildings "core" area and 
"the gap" that runs along the canal.  This axis is parallel to the turbine tunnels that run 
beneath the building.   This is one of those moments when you choose as a designer to 
believe in a cosmic harmony that only you are aware of, though you hope it is somehow 
going to echo in the design at least unconsciously.  I decided to abandon the complex 
curve in favor of the simple, orthogonal plan arising from the position of the turbine 
 a 
 
 
Treating people like water in a turbine, I work to funnel the circulation down 
through the heart of the building.  The new cluster spaces  and core are organized 
tunnel and the canals.  It may just be a convenient justification, but  it seems to lead to
more rational result.  Working out the plan suddenly gets a lot easier.  The trajectory 
from core‐to‐canal establishes the force of primary circulation and eventually results in
a dramatic thrust that moves through the new volumes and ends just feet from the 
charming old brick wall.      
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around the funnel in two towers, an education tower and a fabrication tower.   A series 
of bridges and walkways extend from core to the towers so that the design begins to 
reflect an inverted consistency in plan and section.   
 
 
 
Still the gap demands more of me.   The value of this whole thesis process is that 
it forces you to own your concept.  The concept I've established to guide the design is 
that "the building computes the flux of the real."  While the interstitial space is an 
effective way of giving vertical breath to the building, the formal decision alone does not 
Figure 23.  Diagram by author
The Gap's Inner Gap 
complete the investigation.  I am still vexed by the materiality of the wall around the 
inner volumes.  It is, in my mind at least, an extension of the gap.  The entire space from 
interior volume to sol air space beyond the masonry shell is an assemblage of 
assemblages, new and old, static and potentially dynamic.   The next hurdle of design is 
to figure out what this inner wall is doing functionally, and then to figure out what it is 
doing materially. 
 
The idea of sharing a space between functional systems is always interesting.  
Not only does it suggest greater efficiency, it invites the possibility of creative collision.  
The large vertical nature of the gap makes this a significant thermodynamic opportunity.  
Oriented as it is towards the south and southeast, it is an easy argument to make that 
the southern portion of the gap can function as a passive heating space for the entire 
void.   The sun heats the two foot thick exterior wall and the concrete floor.  The slow 
release of this heat throughout the day provides an energy transfer that can be 
accelerated by a system of fans and dampers that pull the warmed air up in alignment 
with the natural convection current around the imposed volumes.    This gap space 
around the volumes creates a thermal buffer, reducing the temperature differential 
between conditioned and unconditioned space.   
 
A hydronic system seems the logical cooling option because it can share the 
same vertical space where warm air rises.  In the summer, a reverse convection current 
cools the air in the wall, which drops it down to the concrete floor.  Hydronic cooling of 
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the interstitial space can be accomplished by running chilled water down a series of 
horizontally arrayed pipes on the outside of the inserted volumes.  Another array of 
pipes within the closed spaces would cool the interior. 
 
 
First Canal registers a seasonal high temperature range between 13 and 25 degrees 
celsius.  Even 25 degrees is sufficient to meet the building's summer cooling load.7  The 
idea of assembling this cooling and venting system within the margin of this inner wall 
strikes me as entirely feasible.  I explore the idea of the inner wall binding to an 
orthogonal arrangement of existing structural columns in such a way as to create a 
second gap, roughly 18" wide, between an interior curtain wall and an exterior curtain 
wall.  The shaft between these curtain walls act as a giant duct pulling heated and 
cooled air through the building vertically. 
Figure 24.  Heating and cooling diagram by author
 
Conveniently, the site provides a ready supply of chilled water.   At its warmest, 
 
Next I approach the design of the inner wall of the inner gap of the inner volume.  
Again I use the computer analogy as the starting point.  What information is this layer of 
the system processing?  Primarily it is processing views and light and regulating the 
movement of energy out of the conditioned spaces.  But at different points along the 
wall the need for views, light and insulation vary.  One would think that the value of a 
unit‐based curtain wall system, the dominant wall system of commercial buildings 
today, is the capacity to vary the panels that make up the wall as conditions demand, 
but often this potential is ignored.  I decide to explore a simple curtain wall system into 
which panels of different opacities and insulating values can be installed, imagining that 
such a wall might encourage the hands‐on engagement of occupants.  In winter the 
interior panels can be switched to insulating aero gel panels that allow in light while 
retaining heat.  In summer a desire for greater sense of shielding can lead to a change in 
arithmetic and a larger number of opaque panels.  Perhaps the entire system can be 
strategically dissolved where occupants desire more sense of connection to the public 
space beyond the volumes. 
 
The same logic is applied to the outer wall with one exception.  I see no reason 
to install opaque panels here at all.  The outer wall serves no insulating or privacy value.  
Instead it offers a screening of the mechanical systems within the wall cavity.  A system 
of light emitting perforated screens or translucent panels makes the most sense as a 
material for the exterior layer of the double curtain wall system.   
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A problem in this design keeps cropping up.  The "wall" was meant to capture 
the passage of time by harvesting shadows.  While the margin between exterior 
masonry wall and the imposed volumes does create a venue for the observation of 
shadows, the curtain wall itself lacks the texture it needs to create shadows.  With this 
thought in mind I explore the idea of setting back the exterior of the volume's outer wall 
so that the I‐beam (and added  C‐beams on the alternate axis) can break the monotony 
of the curtain wall.  Pleased with this result I finish the wall's conceptual design with a 
reconsideration of sensing and performance technologies. 
 
 
Designing for Awareness 
 
I have slyly managed to keep open the possibility of using the double curtain wall 
system as a stage for the exploration of sensing technologies and their usefulness.  As a 
last step in this painfully truncated design process I address the idea that generated the 
design concept in the first place, sensing technologies and their inclusion in architecture.   
The detailed design of a system of sensors, DMX controllers and fixtures is beyond the 
scope of this project, but the general outline of the possibilities of such a system are 
worth discussion.   
 
As a building dedicated to design and prototyping, the Turbine Center should 
enable occupants to explore the environmental systems on which they depend.  I 
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imagine the wall as a kind of visual dashboard revealing the dynamic forces acting on 
and within the building.  The sensing system is not particularly complicated.  It includes 
a series of  motion, thermodynamic or carbon dioxide sensors; software that 
interpolates data into lighting cues; and programmable lighting fixtures that respond to 
scripted cues.  All of these elements can be sandwiched within the wall system such that 
the wall can visually communicate the building's metrics to the  occupants and to the 
world beyond through the play of light within the exterior walls of the new volumes. 
 
Imagine the hot summer evening when the hydronic system kicks in.  
Temperature sensors relay data to a CPU that interpolates the temperature information 
into a series of lighting cues.  The cues are sent to a series of programmable LED flood 
lights in the wall cavity mounted at the floor and ceiling.  The lights present an 
orchestrated performance of blue and orange color washes descending along the 
vertical surface.  The image communicates the gradual shift of temperature as the space 
cools.  It is easy to imagine that the color shift alone might enhance the physiological 
effect of the cooling system.   
 
This idea brings us back to the precedent studies discussed earlier of Berkowska 
and Lozano‐Hemmer.  "Smart" technologies and propaganda about smart technologies 
are all growing in popularity, at least in trade journals.  Architects are feeling the 
pressure to include them in their designs.  The downside of these technologies is that 
they typically promote the "dumbing" down of the occupant.  They don't encourage the 
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occupant to interact with the physical environment intuitively.  They automate systems 
and fetishize information through handheld gadgets, establishing even greater distance 
between humans and their environment.  The Cisco Systems Smart Homes is one 
example of the use of sensing technology in this way.  Developed for a prototype 
community in Manila known as the Greenfield District, Cisco's Smart Home allows 
residents to raise and lower their thermostat, adjust the shades and change the light 
levels of their apartment from their workplace or their car by way of their smart phone.8  
This is supposed to encourage energy efficiency, but by disconnecting physical 
experience from cognitive experience it seems to do the opposite.  A more useful 
deployment of the technology would aim to bring people greater cognitive awareness of 
their environment.  Making smarter occupants seems at least as critical as making 
smarter buildings. 
 
In the space of time available for this project it is not possible for me to design all 
the elements of the building to a thorough schematic level.  Hopefully the major design 
moves discussed thus far are sufficient to suggest the direction of the final design.  A 
few additional details are important to mention because they show up in the final 
renderings.  In truth they are still works in progress.      
 
The roof of 1 Bigelow Street is an opportunity to extend the design logic of the 
building as computer analogy to its completion.  The existing northern light monitors 
provide a wonderfully even light to the upper reaches of the space.  But the monitors 
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are prone to snow drifts and ice dams.  The option exists to repair the current system as 
is, or to replace it with a new system that collaborates with the inserted volumes.   
 
A new system might consist of targeted light wells that conform to the needs of 
the new program and interact with the proposed passive cooling system.  Or it might 
capture and route rainfall on the roof through the public space to support the water 
cycle on which the city depends. And finally, its horizontal space and solar orientation 
could be explored for their potential to house solar collectors.  While the design is 
already a candidate for Zero Net energy designation, there is no reason not to consider 
its potential as a net energy producer.     
 
The design decision relating to the public image the building gives to the street 
also requires some discussion.  As mentioned before, the design process is more of a 
spiral than a straight line.  I considered various ways of carrying the design through to 
the exterior.  One idea, for example, looked at puncturing the southeast face of the 
building with a system of decks that would complete the connection of the plan to the 
canal.  It is still an idea with merit, but ultimately I preferred the gesture of stopping the 
insertion at a distance from the exterior wall.  This felt like an important 
acknowledgement of the building's history. 
 
On the Cabot Street side of the building I felt the need to erase the existing 
envelope and broadcast a new presence to the city.  This goal is accomplished by 
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removing a portion of the south face of the building.  Nibbling off this corner 
concentrates the message that the building had been changed.  The "nibble" creates a 
window into the heart of the building and establishes two fissures running 
perpendicular to each other through which pedestrians are invited to enter.  The west 
entrance ramps visitors up into the heart of the turbine while the south entrance draws 
visitors down into the solar space that runs along the canal creating an indoor extension 
of the city's canal wall. (See Appendix A for complete architectural boards) 
 
Figure 25.  Rendering of model in site context (by author) 
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Figure 26.  1st Floor Plan (scaled for publication) 
Figure 27.  Section from  Cabot Street side (scaled for publication) 
BEFORE 
         AFTER (by author)   Figure 28 
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Conclusions and Possibilities 
 
Carrying out an investigation of this depth has been a gratifying experience.   An 
even more gratifying experience would be seeing any of these ideas translated into 
reality.   
 
Some ideas are relevant to the city as a whole.  While some residents have 
reacted negatively to any proposed use of the canal for cooling purposes, and while the 
city recently began work to dismantle its remarkable 100 year old centralized steam 
heating system, the long term benefits of energy self‐sufficiency beg for a 
reconsideration of both these policies.  Shared cooling with canal water and shared 
heating with waste heat from sources like the MGHPPC could mean significant reduction 
in energy consumption in the city as a whole.  Similarly, the scale of the rooftops and 
vacant lots, and sheer mass of the older building stock in Holyoke should not be viewed 
as liabilities but as assets.  These are places where the city can look to harvest radiant 
energy through a variety of old fashioned and new fashioned technologies.    
 
The project also sought to explore building solutions that could be transferred to 
other buildings.  Many of the mills built between 1870 and 1910 share common 
attributes.  The use of exterior masonry walls as a source of passive heating makes 
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sense wherever similar solar exposure exists; and in many places in Holyoke it does exist 
because of the generous width of the canals and streets.  The removal of floor space, 
while logically inconsistent with many developers attitudes, could add market value to 
the remaining square footage because of the way it improves connectivity and internal 
circulation and visibility.  And lastly, using digital technologies to strengthen connections 
between buildings and occupants is an idea whose time has come.  The technology is 
affordable and available.  What is needed are building owners and architects willing to 
experiment to see what the consequences of responsive systems might be. 
 
This project owes a huge debt to the MGHPCC and its director, John Goodhue 
who generously allowed me to trespass at 1 Bigelow Street and answered all my 
questions.  I kept in touch with John often, and never forgot that at the end of all this it 
would be his building that would garner public attention, not the virtual building I was 
designing.   For his part, John knew all along that I harbored fantasies, as all graduates 
students do, of having an impact on the long term plans for Diamond Water.   I still do. 
 
Just as I felt it was short sighted for the MGHPCC to overlook the embodied 
value of the existing mills in Holyoke, I believe it would be equally  short sighted to 
overlook the potential of a more engaged relationship with the community of Holyoke 
which has such a wealth of history in industrialization.  The spark of industrial creativity 
needs to be rekindled if the United States is going to stop hemorrhaging jobs to other 
countries.   The Turbine Center for Design and Innovation could be a place where 
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experts and citizens collaborate on innovative ideas and the development of new 
products.  The Turbine Center could create a place where the public can connect to the 
research being carried out at the MGHPCC, and the MGHPCC could support 
entrepreneurial projects being incubated at the Turbine Center with access to 
computing power and expertise.   In time the two sister buildings could become a model 
of innovative research, service learning and architectural courage in the heart of a 
revitalizing industrial city.     
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Notes 
 
1 Briggs, David, Hybrid Masonry Structures, Troy, NY: Ryan Briggs Associates, undated. 
 
2 My research into the structural system was validated by a report issued to Mass 
Development of the GHPCC by Winter Street Associates, an architecture firm 
specializing in re‐use situations.  Winter Street Associates investigated the building and 
reported that while it was structurally sound, the building would require to meet seismic 
code was necessary.   
 
Meche, Mark & Winter Street Associates, Re‐use Study, High Performance Computing 
Center: Holyoke, MA. Mass Development and Holyoke Gas and Electric, Salem, MA, May, 
2010. 
 
3 Adrion, Rick, Summary Report on the Workshop on Educational Opportunities 
Associated with a Green High Performance Computing Facility, Commonwealth 
Information Technology Initiative, Holyoke, MA, April 15, 2010. 
 
4 Gershenfeld, Neil, FAB: The Coming Revolution on Your Desktop, Ch. 1, How to Make 
Anything, Basic Books:New York, NY, 2005, Ch.1. 
 
5Constance Green's story of Holyoke's history reports that for a period of time the Farr 
Alpaca Company went so far to honor worker's rights as to attempt to treat each $100 
of earned labor wages as equivalent to $100 of share holder investment.  They also 
included workers in the design of the building at the Bigelow buildings.  She claims 
workers tested paint colors for the mill walls to determine which color produced the 
least eye strain.  For a small research stipend I would be happy to spend another 
semester in Lowell, MA verifying these facts at the archives of the Farr Alpaca Company. 
 
6 Grosz, Elizabeth, Architecture from the Outside, Cambridge, MA: MIT Press. 2001, p. 
180. 
 
7 Federal Energy Regulatory Commission, Holyoke Hydroelectric Report, City of Holyoke, 
MA: HGE, 1997. 
 
8 Twin Oaks, The Greenfield District Smart+Home Prototype by Cisco Systems, 
http://www.twinoaksplace.com.ph/about_top.html. 
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